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Energy is an important element in human life. Previous study discovered that 
buildings consumed more than 40% of global energy mainly electricity and emit 1/3 
of global greenhouse gas through combustion of fossil fuels for generating 
electricity. Nowadays, global warming is a major issue facing the world and it leads 
to a better awareness about renewable energies as alternatives in generating 
electricity. In certain countries, solar farm is adopted as an alternative in producing 
electricity. UTM spent millions of money yearly for electricity bills and UTM could 
consider solar farm as an energy option in generating green electricity due to suitable 
climate and huge land bank. Government’s incentives and decreasing PV panel price 
are opportunities to be appreciated for UTM to implement solar farm. However, high 
initial investment is needed to construct the solar farm. Additionally, decision will be 
based on financial benefits of the construction. The aim of this study is to identify 
potential of solar farm implementation in generating green electricity. Data was 
acquired via literature review, questionnaire survey, record review, and expert 
interview. The data from questionnaire surveys were analysed by using Statistical 
Packages for Social Science (SPSS) and Average Index Value have been utilised for 
the analysis. Calculations on payback period and NPV were made based on interview 
data to identify potential of investment for solar farm. The study outlines the 
benefits, challenges, and suitability factors for UTM to implement solar farm, at the 
same time financial benefits of solar farm implementation is portrayed. This study 
revealed that high education institution such as UTM has a big influence to increase 
public awareness on solar energy. Furthermore, the research discovered that 1 MWp 
capacity of solar farm will cost approximately RM 9 million for initial investment 
with payback period less than 10 years and it is more profitable compared to 














Tenaga ialah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. 
Berdasarkan kajian, didapati bangunan-bangunan menggunakan lebih 40% daripada 
tenaga global yang kebanyakannya ialah tenaga elektrik dan merupakan penyumbang 
kepada 1/3 daripada pembebasan gas rumah hijau global melalui pembakaran bahan 
api fosil untuk penjanaan tenaga elektrik. Kini, pemanasan global menjadi isu utama 
yang melanda seluruh dunia yang sekaligus meningkatkan kesedaran mengenai 
tenaga boleh diperbaharui sebagai alternatif dalam penjanaan elektrik. Di sesetengah 
negara, ladang solar telah dipraktikkan sebagai alternatif untuk menjana elektrik. 
Setiap tahun UTM membelanjakan jutaan ringgit untuk tenaga elektrik. Oleh itu, 
ladang solar ialah satu potensi bagi UTM untuk menjana elektrik berdasarkan 
kesesuaian cuaca dan rizab tanah yang luas. UTM harus memanfaatkan peluang yang 
ada antaranya insentif dan galakan daripada kerajaan dan penurunan harga panel PV. 
Namun, jumlah pelaburan yang besar diperlukan bagi pembinaan ladang solar. 
Keputusan bagi pembinaan ladang solar diputuskan berdasarkan jangkaan potensi 
pelaburan. Sasaran utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti potensi bagi 
pembinaan ladang solar untuk menjana elektrik. Data-data telah dikumpulkan 
melalui beberapa kaedah seperti soal selidik, kajian rekod (record review), dan 
temuramah pakar (expert interview). Statistical Packages for Social Science (SPSS) 
telah digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui kaedah soal selidik 
dan average index value diaplikasikan dalam analisis tersebut. Payback period dan 
net present value dikira berdasarkan nilai anggaran yang diperoleh melalui sesi 
temuramah dengan pakar-pakar bagi menentukan potensi pelaburan dalam ladang 
solar. Kajian ini menyenaraikan manfaat, cabaran, faktor kesesuaian, serta potensi 
pelaburan bagi UTM untuk membina ladang solar. Kajian ini menunjukkan institusi 
pengajian tinggi seperti UTM mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan 
kesedaran orang ramai mengenai tenaga solar. Kajian ini juga mendapati ladang solar 
yang berkapasiti 1 MWp akan menelan belanja kira-kira RM 9 juta untuk pelaburan 
awal dengan payback period kurang daripada 10 tahun dan ia lebih menguntungkan 
berbanding pelaburan dengan 7% pulangan tahunan berdasarkan kepada pengiraan 
net present value. 
 
 
